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ABSRAKT
Në këtë temë diplome do të trajtohet krijimi dhe dizajnimi i një Web faqeje të
Agjensionit Doganor (shpedicioni) “VJOSA”.
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dhe JavaScript po ashtu edhe me programet e Adobe si Photoshop dhe Dreamweaver
dhe duke i kushtuar shumë rëndësi dizajnit të Web-it.
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funksione te mjaftueshme për natyrën e biznesit si dhe dizajn dhe ngjyra të
përshtatshme për tregun e targetuar.
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1. HYRJE
Zhvillimi i web-it është një term i gjerë për punë që përfshihen në zhvillimin e një web
faqeje për internet (World Wide Web). Shfrytëzimi i web faqeve filloi që nga krijimi i
parë i serverit në vitin 1990 nga Tim Berners-Lee për CERN [1], ku shumë kompani të
ndryshme ofronin informacione për bizneset e tyre dhe më pas mbi produktet dhe
shërbimet që bënin ato kompani ku krijonin katalogje përmes kodimit të thjeshtë.
Kështu përdorimi i web-it mori një hov dhe popullaritet të madh kah mesi i viteve 90-ta
krahas zhvillimeve të reja në fushën e teknologjisë informative.
Mbledhja e informaiconit është faza më e rëndësishme e krijimit të një web faqe ku do
të përcaktohet qëllimi, objektivat e faqes dhe audienca që do të vizitojë web faqen dhe
në fund mblidhen dhe selektohen informaiconet që do ofrojë.
Rëndësia për të pasur një dizajn të përkryer para se të filloj implementimi është
padyshim aspekti më i rëndësishem që i përketë çdo industrie ku edhe web faqet nuk
kanë përjashtim. Në këtë punim gjëja e parë që ne duhet të bëjmë në hartimin e faqes së
internetit është ta kuptojmë objektivin e organizatës dhe strukturën organizative, e cila
na ndihmon për të përcaktuar klasën, objektet dhe entitetet që do të përfshihen në web
faqe. Kjo ndihmon për të skicuar një model ideal të faqes së internetit me një numër
funksionesh dhe lehtësimesh në gjetjen e informacioneve relevante. Shumë dizajnues të
web faqeve, duke përfshirë fillestarët dhe ata më me përvojë, krijojnë web faqe që
injorojnë parimet e dizajnit të mirë. Faqet e tyre përmbajnë ngjyra të ndezura,
animacione dhe shumë stile shkronjash. Teksti me ngjyrë të lehtë në një prapavijë me
ngjyrë të errët, përdoren shumë shpesh dhe e bëjnë të vështirë leximin e tekstit për
personat me aftësi të kufizuara. Përveç kësaj, studimet kanë zbuluar se projektuesit nuk
e shohin gjithmonë web faqen si një proces të lidhur me format e tjera të komunikimit.
Pronarët e bizneseve kërkojn dikë që kishte projektuar diçka të ngjashme me shërbimet
që ofrojnë ata dhe pastaj kopjojnë atë stilin e dizajnit për faqet e tyre. Këto praktika
shkaktuan që projektuesit të jenë më konservatorë në dizajnet e tyre dhe të prodhojnë
shumë faqe që ngjanin me njëra-tjetrën.
Metodologjitë e dizajnit duhet të krijohen në bazë të sherbimeve të bizneseve të cilat do
ta perdorin.
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Gjatë procesit të zhvillimit të web-it si fillim do të prezantojmë qështjen që ka të bëjë
me njohjen e programimit. Të dhënat e mbledhura që do t’i shfaqim në web me
ndihmën e gjuhëve për ndërtimin e një dokumenti Hypertekst në gjuhën HTML i cili
përmbanë të dhëna apo informata të ndryshme si tekst, imazhe etj., që do të paraqiten
shembuj në gjuhën CSS dhe JavaScript do të shfaqim komandat (urdhërat) gjatë
zhvillimit të këtij web-i.
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2. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në epokën e zhvillimit kaq të madh e të hovshëm të teknologjisë informative dhe
kompjuterikës, prezenca online nisur nga përdoruesit individual deri tek bizneset a
korporatat, është bërë dukuri jo vetëm e zakonshme por edhe domosdoshme. Kjo
dukuri e ka ndryshuar tërë konceptin e të bërit biznes dhe marketing për ndërmarrje të
ndryshme.
Ani pse koncepti i web faqeve nuk është diçka e re, për arsyet e cekura mësipër kjo
vegël vetëm se i është shtuar edhe më tepër vlera dhe domosdoshmëria e të punuarit me
të. Një web faqe interneti është një identitet online dhe ka për detyrë ta përfaqësojë një
individ a biznes me të gjitha karakteristikat që i ka, qofshin ato informatat relevante që e
definojnë atë apo ofrimi i shërbimeve përkitazi me natyrën e biznesit. Po ashtu kjo
formë përmes webit është mënyrë shumë e përshtatshme për t’u promovuar dhe për të
shpërndarë informacione apo të oforojmë shërbime tek një numër i madh i njerëzve,
duke patur parasysh që prezenca online e përdoruesëve të ndryshëm është bërë gjë e
zakonshme dhe qasja në web bëhet përmes formave të ndryshme (PC/Laptop, telefon,
tablet etj.) dhe në anën tjetër bizneset kanë mundësi më të lehtë dhe më të gjerë të
shtrirjes së veprimtarisë së tyre duke tejkaluar kufinjtë gjeografik.
Prandaj shpedicioni “Vjosa” e ka të nevojshme të zhvillojë një web faqe për ta
promovuar emrin e ndërmarrjes, të tërheqi më tepër vizitorë, të ofrojë informacione më
të hollësishme rreth shërbimeve që ofron etj., dhe kështu t’i lehtësojë më tepër
proceduart klientëve të saj potencial duke i informuar ata leht, sakt dhe shpejt.
Për të ofruar përshtypje të mirë në kontaktin e parë me vizitorët, dizajnimi i bukur dhe i
menduar mirë dhe funksionaliteti i saj ka rëndësi të madhe për ndërmarrjen “Vjosa”.
Sipas studimeve, pothuajse 75% e vizitorëve gjykojnë biznesin në bazë të dizjanit të
web faqes së tyre. Prandaj, për ta arritur efektin pozitiv që po synojmë për web faqe
tonë me dizjan të mirë dhe funskionalitet, ne duhet të ndjekim parimet dhe të
projektojmë web faqe ashtu që të jetë i kuptueshëm, i dobishëm – interaktiv dhe të jetë
estetik. E për ta arritur këtë duhet të jemi të sigurt se web faqja jonë i përgjigjet
pyetjeve si në vijim:
•

A kemi concept të qart për web faqen?
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•

A është e qartë dhe e kuptueshme qëllimi kryesor i ndërmarrjes për vizitorin në

kontaktin e parë me web faqen? Apo është i hutuar nga ngjyrat e shumta,
animacionet e tepërta dhe informacionet të ngatërruara?
•

A janë të qarta ndarjet e faqes sipas informacioneve apo shërbimeve relevante

dhe a është e lehtë navigimi i lexuesit në këto seksione?
•

A është dizajnuar mirë web faqja ashtu që të jetë estetikisht tërheqës, mirëpo jo

i stërngarkuar me ngjyra apo animacione të tepërta duke e shpërqëndruar lexuesin
nga qëllimi kryesor? Si dhe a është përmbajtja sa më e kuptueshme dhe vegla sa më
funksionale për lexuesin? E kështu me radhë.
Teza mbi "Dizajnimin e web-it të Agjensionit Doganor Vjosa" është një analizë e plotë
e projektimit dhe zhvillimit të web faqes për këtë ndërmarrje. Web faqet duhet të jenë
në gjendje të paraqesin informacione të shumta dhe të organizuara mirë për një vizitor.
Përveç kësaj, duhet të ketë një transferim të besueshëm dhe të sigurt të informacioneve
mes serverit dhe klientit. Kjo tezë do të elaborojë një numër të madh çështjesh që kanë
të bëjnë me dizajnin dhe zhvillimin e webit siç janë lehtësia për të naviguar, të ketë
përmbajtje te mirë, të ofrojë informacione relevante, të sakta dhe të qarta, funksione të
mjaftueshme të përdorshme dhe tërheqëse dhe që webi të jetë i aftë të mbajë vizitorët
për kohë gjatë dhe t'i bëjë ata të kthehen përsëri.
Këto parime do të ilustrohen dhe demonstrohen në dizajnin e webfaqes se ketij biznesi.
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3. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
3.1. HTML
HTML (Hypertext Markup Language) është përshkrimi tekstual se si duhet strukturuar
elementet brenda një fajlli HTML. Ky kodim përmes shënjimit (ang. Markup) të tekstit,
i tregon shfletuesit të web-it se si duhet ta shfaq elementet si: tekstin, imazhet apo
komponentet tjera multimediale në një webfaqe.
Kjo formë e kodimit u rekomandua nga World Wide Web Consortium (W3C) e cila u
përkrah nga të gjithë shfletuesit kryesorë të web-it (web browsers), duke përfshir të dyja
platformat desktop dhe mobile [2].
Pra, HTML praktikisht nuk është një gjuhë programuese, por se një gjuhë shënjimi
(Markup language) e cila i definon strukturën e përmbjajtes së një faqeje. Ajo përbëhet
nga një seri elementesh të cilat mund të: kufizosh, mbështjell apo t’i bëj pjesë të
ndryshme të përmbajtjes të shfaqen në një formë të caktuar, apo të sillen në forma të
caktuara. Kufizimi përmes tag-ut (etiketës) mund ta bëj një fjalë, pjesë teksti apo imazhi
të shërbej si hyperlink dhe t’ju dërgojë diku tjetër, ta formatoj tekstin (bold, italic etj.),
ta zmadhoj apo zvogëloj atë etj. Andaj, markup (shënjimi) është ajo se çfarë ndodh me
tekstin brenda HTML tag-ut (etiketë) të caktuar. [3]
HyperText është metoda përmes së cilës përdoruesit mund të lëvizin nëpër web faqe
duke klikuar në një vend të caktuar formë teksti të quajtur Hyperlink e cila do t’ju
dërgoi në faqen tjetër. Kjo formë e lëvizjes nuk është lineare, kështu që ju mund të
lëvizni kudo në çfarëdo forme duke klikuar në linqe, apo duke e shënuar adresën
manualisht në një shfletues web-i. Pra, mënyra e shfletimit në një web faqe nuk është
një bashkësi rregullash të pandryshueshme dhe të renditura në një formë të caktuar. [4]
Përfundimisht, HTML është një gjuhë kompjuterike e cila mundëson krijimin e web
faqeve. Këto web faqe pastaj mund të visitohen nga secili që ka çasje në internet. Është
relativisht e lehtë për t’u mësuar dhe punuar me të, mirëpo tejet i fuqishëm në atë se
çfarë mund të krijosh. Kjo gjuhë është duke u zhvilluar vazhdimisht në mënyrë
konstante, për t’iu përgjigjur nevojave dhe kërkesave të audiencës në internet, krejt ky
zhvillim nën direksionet e organizatës W3C. [4]
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3.1.1. Etiketat: Tags
Siç e kemi cekur edhe më lart, HTML nuk është diçka tjetër pos një tekst i markuar dhe
i kufizuar përmes etiketave (tags) të caktuar, të cilat e ndërtojnë një fajll të HTML-së
me elementet e nevojshme.
Etiketat apo në anglisht tag-at janë pjesa kryesore e kodimit të gjuhës HTML, pasi që
përmes tyre elementet marrin formë dhe dallohen në një HTML fajll, varësisht se çka
jemi duke ndërtuar apo çfarë dëshirojmë të shfaqim në ekran: tekst në formate apo
madhësi të caktuara, imazhe dixhitale a fotografi, listime të tekstit, video formate apo
fajlla tjerë.
Ngjashëm si në jetën e përditshme, etiketat në rrobat tona tregojnë markën e firmës,
madhësinë e rrobave, materialin e pëdrorur dhe udhëzimet për pastrimin e tyre. Në web
faqe etiketat tregojnë se çfarë dhe si duhet të shfaqen të dhënat në ekran kur web faqja
ngarkohet në shfletuesin e internetit. Etiketa është mjeti bazik për formatizim që
përdoret në gjuhën e HTML-së, apo gjuhë tjera të ngjashme siç është XML. Për
shembull, për të krijuar një tabelë në një web faqe, përdoret etiketa <table> në fillim, ku
pastaj futen të dhënat që duhet t’i përmbajë ajo tabelë dhe përfundimisht mbyllet etiketa
me </table>. Pra, të gjitha të dhënat që gjenden brenda këtyre dy etiketave, në web faqe
do të shfaqen brenda tabelës së dhënë [5].
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3.2. FRAMEWORK PËR CSS
CSS (Cascading Style Sheets) është gjuha e kodimit që përshkruan prezantimin e një
Web faqeje, duke përfshirë ngjyrat, faqen në përgjithësi dhe shkronjat. Përmes CSS
mund t’i çasemi elementeve të ndryshme të HTML-së dhe t’i stilizojmë ato sipas
dëshirës apo sipas dizajnit të caktuar që e kemi pranuar në ndonjë projekt. Gjuha
koduese CSS është i pavarur nga HTML dhe mund të përdoret nga çdo gjuhë e shënjuar
XML (XML-based Markup Language). Duke i ndarë e HTML-në dhe CSS-in e kemi
më të lehtë mirëmbajtjen e web faqes, t’i ndajmë fletët e stilizuara (style sheets) nëpër
faqe dhe t’i kapim faqet në mjedise të ndryshme. Kjo mund të referohet edhe si ndarja e
strukturës (apo përmbajtjes) nga prezantimi [6].
Një Framework (kornizë) mund të definohet si standardizim i praktikave, koncepteve
dhe kritereve përmes të cilave mund t’iu çasemi problemeve të natyrave të njejta dhe të
cilat pastaj mund të aplikohen në zgjidhjen e këtyre problemeve duke ju ofruar çasje
adekuate individëve, apo edhe duke ju ndihmuar në identifikimin e problemeve të reja
që mund të dalin gjatë procesit të zhvillimit të kodit. CSS frameworks ndryshe njihen
edhe si Frontend Frameworks. Frontend frameworks sjell një paketë e cila është
ndërtuar nga një strukturë follderash dhe fajllash me kod të standardizuar. Dokumentet e
HTML, CSS dhe JavaScript janë shembuj tipik të fajllave me kod të standardizuar [7].
Më poshtë do të flasim për disa nga frameworks (kornizat) më të përdorur, si:
Bootstrap, React dhe Angular.
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3.2.1. Bootstrap
Bootstrap është një framework i lirë dhe me kod të hapur (Free and Open Source) e cila
është shumë e njohur dhe përdoret për krijimin e web faqeve a web aplikacioneve.
Bootstrap framework është ndërtuar në HTML, CSS dhe JavaScript (JS) për ta lehtësuar
zhvillimin e web faqeve dhe web aplikacioneve përgjegjëse (responsive) dhe mobile
(për smartphone, tableta apo pajisje tjera mobile) [8].
Dizajni përgjegjës (responsive) e bën të mundur që një web faqe apo aplikacion ta
zbuloj madhësinë dhe orientimin e ekranit të një vizitori dhe automatikisht e adopton
shfaqjen në ekran të përmbajtjes në përputhje të plotë me ato përmasa të këtij visitori.
Mark Otto dhe Jacob Thornton ishin ata që e zhvilluan Boostrap në platformën e
Twitter, duke u përpjekur ta përmirësojnë konsistencën e veglave që përdoren në faqe
dhe për ta zvogëluar punën për mirëmbajtjen e saj. Ky softuer fillimisht u quajt Twitter
Blueprint dhe ndonjëherë edhe referohet si Twitter Bootstrap.

3.2.2. React JS
ReactJS është një librari e JavaScript-it e cila është me kod të hapur (open source) dhe e
cila përdoret për të ndërtuar ndërfaqen e përdoruesit (user interface) në mënyrë specifike
për aplikacione me faqe unike. Ajo trajton shtresat e ndryshme të web-it apo
aplikacioneve mobile. React gjithashtu lejon krijimin e UI (user interface – ndërfaqja e
përdoruesit) komponenteve për ripordorim.
ReactJS për herë të parë u krijua nga Jordan Walke, një inxhinier i softuerit që punon
për Facebook-un. Ky framework u përdor fillimisht në newsfeed të Facebook në vitin
2011 dhe në Instagram në vitin 2012.
React i lejon zhvilluesit të krijojnë një numër të madh të web aplikacioneve të cilat
mund të ndryshojnë të dhëna pa patur nevojë ta ngarkojnë faqen (reload). Qëllimi
kryesor i React është të jetë i shpejtë, i shkallëzuar (scalable) dhe i thjeshtë. Ajo punon
vetëm në aplikacione tek ndërfaqja e përdoruesit (User Interface). ReactJS ndryshe
quhet edhe thjeshtë React ose React.js [9].
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Dukeqenëse ka shumë platforma të ndryshme me kod të hapur (open source) për të
ndërtuar Front-end web aplikacione, (si psh AngularJS) shtrohet pyetja cilat janë
benefitet e përdorimit të ReactJS, apo çka e dallon atë nga konkurrentët tjerë. Disa nga
karakteristikat të cilat e dallojnë ReactJS nga framework-ët tjerë janë:

-

Thjeshtësia
ReactJS është shumë e leht për t’u mësuar. Çasja e bazuar në komponente,
definimi tejet i mirë i ciklit jetësor si dhe përdorimi i përgjithshëm i JavaScript e
bëjnë ReactJS një Framework të leht për ta mësuar, duke na mundësuar
ndërtimin e web faqeve apo mobile aplikacioneve në mënyrë profesionale.

-

Ka bazë të natyrshme të kodit
React mund të përdoret për të ndërtuar aplikacione mobile (React Native).
Gjithashtu kodin e shkruar në React mund ta përdorim në projekte të ndryshe, që
do të thotë se React e përkrah shumë filozofinë e ripërdorimit të kodit të shkruar.
Pra, ne mund të shkruajm aplikacione për iOS, Android apo web aplikacione
tjera në të njejtën kohë duke e përdorur kodin bazë të shkruar më parë.

-

Ndërtimi i të dhënave
React e bën ndërtimin e të dhënave me kahje të njëanshme, si dhe aplikacioni
arkitektural i quajtur Flux e kontrollon rrjedhën e të dhënave në komponenta
përmes një pike kontrollimi – dispeçeri.

-

Testimi
Aplikacionet e ndërtuara me ReactJS janë tejet të lehta për t’u testuar. Shprehjet
në React mund të trajtohen si funksione, duke bërë manipulimin e tyre ashtu që
ua ndërrojmë gjendjen (state) dhe shohim rezultatin të cilin e jep ky veprim. Në
këtë mënryrë mund ta testojmë secilin bllok të kodit veçmas.

-

E lehtë për t’u mësuar
Çdokush që ka njohuri paraprake rreth ndonjë gjuhe programuese, mund ta
kuptojë shumë lehtë ReactJS-in. Realisht ju duhet t’i dini disa koncepte bazë për
HTML dhe CSS, nga këtu mësimi i ReactJS është tejet e lehtë për ta mësuar.
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3.2.3. AngularJS
AngularJS është një framework e strukturuar e cila kryesisht përdoret për ndërtimin e
web faqeve dinamike. Ajo na mundëson përdorimin e HTML kodit si shabllon dhe
pastaj e bën zgjerimin e sintaksës së saj duke na e bërë të mundur shprehjen e
komponenteve të aplikacionit në forma më të qarta dhe më precize. Gjithashtu, Angular
krijon një pjesë të madhe të kodit të cilën, për ndryshe është dashur ta shkruani vet duke
e përsëritur kodin e njejt në shumë pjesë të faqes.
Pavarësisht faktit se AngularJS njihet si Single Page Application (aplikacion i shkruar
në një faqe të vetme), ajo mund të përdoret për të shkruar çfarëdo lloji të aplikacioneve,
duke i shfrytëzuar veçoritë e saj si: lidhja e dyanshme e detyruar (Two-way binding),
shabllonet, trajtimi i RESTful API, Modularizimi, trajtimi i AJAX-it, dependency
injection, etj.
AngularJS e lehtëson procesin e zhvillimit të apikacioneve duke ofruar një nivel tejet të
lartë të abstragimit në anën e zhvilluesit. Si çdo abstragim, edhe kjo praktikë vjen me
një çmim, duke e bërë përdorimin e saj më pak fleksibil. Me fjalë tjera, jo çdo krijim i
aplikacionit është i përshtatshëm për Angular. Angular është ndërtuar sipas filozofisë
CRUD (Create, Read, Update, Delete). Mirëpo, për fat të mirë CRUD aplikacionet
donimojnë në fushën e web aplikacioneve.
Lojërat dhe editorët me GUI (Graphical User Interface) janë shembuj të aplikacioneve
që kanë manipulim intensive të modelit DOM të API-ve. Kjo kategori e aplikacioneve
është e ndryshme nga modeli CRUD, dhe si rezultat nuk janë të përshtatshme të
shkruhen në AngularJS.
AngularJS veçse ka aftësi të mëdhaja të merret me projektet tuaja që nga fillimi i
zhvillimit dhe testimit të saj, gjithashtu edhe nga kërkesat për aplikimin e animacioneve
dhe tranzicioneve për të krijuar web faqe apo web aplikacione të shkëlqyeshme.
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3.3. DIZAJNI I WEB FAQES
Faza e parë e zhvillimit të një web faqeje është pikërisht dizajni. Në dizajn të web-it nuk
përfshihet vetëm pamja estetike e saj, elementet, ngjyrat apo kategorizimi e grupimi i
përmbajtjes së web-it. Realisht nga dizajni varet shumë edhe vet funksionaliteti i web
faqes, renditja e përmbajtjes dhe elementet në web (pozicionimi i tekstit, figurat, videot,
linqet, text box-at për plotësim të ndonjë formulary etj). Rëndom zhvilluesit e web
faqeve bazohen në dizajn dhe duke i përdorur HTML, CSS, JavaScript, PHP apo ndonjë
gjuhë tjetër programuese, web faqja do të funksionalizohet dhe të gjitha elementet në
web me të gjitha kategorizimet dhe estetikën e ofruar nga dizajnuesi i web-it.
Platforma të cilën një zhvillues i aplikacioneve do ta përdorte për të shkruar kod dhe për
ta funksionalizuar web faqen qysh e cekëm më lart, përgjithësisht quhen IDE
(Integrated Development Environment) apo Front-end Frameworks.
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3.3.1. Ngjyrat
Qëllimi i çdo web faqe është që t’i tërhjekin visitorët dhe t’i shtyen ata për të
bashkëvepruar me faqen. Përdorimi i ngjyrave në dizajnin e web faqeve është njëra nga
elementet tejet të rendësishme, i cili krijon një sens të rregullit dhe bilancit. Janë
pikërisht ngjyrat të cilat mund ta bëjnë një web faqe të duket pozitive e stimuluese për të
bashkëvepruar në te, apo të duket e thatë dhe kaotike. Në bazë të rezultateve nga
hulumtimet e bëra nga instituti për hulumtime të ngjyrave kanë ardh në përfundim se
“nënvetëdija njerëzore e krijon përshtypjen e parë për personin tjetër, për rrethin ku
gjendet aktualisht, apo për ndonjë produkt në 90 sekondate parë që e shikon, e mes 62%
- 90% të kësaj përshtypje, gjykimi bazohet kryesisht në ngjyra.” Kohën që e kemi për
t’ua kapur visitorit vëmendjen me dizajnin e web faqes tonë është edhe më e vogël se sa
në rastet kur visitorin e kemi në ndonjë objektin apo zyren tonë. Ky fakt e bën edhe më
të rëndësishëm përdorimin dhe zgjidhjen e ngjyrave për dizajnin e web faqes (Figura
1).

Figura 1. Sistemet e ngjyrave
Kontrasti i ngjyrave është një element tjetër tepër i rëndësishëm, pasi që e bën më të
lehtë për visitorin leximin e përmbajtjes dhe gjetjen e shpejt të informacioneve që do
t’iu interesonte atyre në web faqen tonë. Stimulimi vizuel i web faqes tonë do ta
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terminonte në kohë shumë të shkurt se visitor a do të qëndron në web faqen tonë apo do
ta mbyll atë me njëherë.
3.3.2. Material Dizajni
Duke e parë rendësinë e dizajnit të web faqes, përdorimit të ngjyrave e kontrastit, si dhe
përgjithësisht organizimi i elementeve të ndryshme të web faqes, kemi edhe individ apo
biznese të cilat merren eksluzivisht me dizajnim dhe të cilët krijojnë shabllone
(templates) të web faqeve varësisht nga natyra e përmbajtjes që mendohet se do të kenë
ato (bie fjala: blog personal, e-commerce, portal etj).
Google ka arritur ta krijon një gjuhë të veten dizajnuese të quajtur Material Design ose
ndryshe të njohur me kod-emrin “Quantum Paper” e cila është një gjuhë dizajnuese e
parapa të përdoret për pajisjet që si OS e shfrytëzojnë Android-in. Ideja e kësaj gjuhe
dizajnuese, duke ju referuar nënkryetarit të departmentit për Dizajn në Google Matias
Duarte, është që të ofrohet një gjuhë dizajnuese e cila do ta emitoi letrën dhe lapsin. Kjo
gjuhë dizajnuese u bë publike nga Google në konferencën Google I/O më 25 Qershor
2014 dhe është ndërtuar ashtu që të jetë funksional për të gjitha versionet e Android.
Ideja e saj është që me imitimin e botës fizike (imitimi i letrës e lapsit), kjo platformë do
t’ua lehtësonte përdoruesit punën e fokusit në detaje të imta në faqosje, gjuhë vizuele
dhe librari të tëra me modele duke e rritur parashikueshmërinë e asaj se çka jemi duke
zhvilluar dhe duke eliminuar dykuptimsinë [10].
Pra, materiali dizajni është një gjuhë vizuale që sintetizon principet klasike të dizajnit të
mirë me risitë e teknologjisë dhe shkencës duke bashkuar markën, stilin, ndërveprimin
dhe lëvizjen, duke mundësuar krijimin e një dizajni të shkëlqyer për përdoruesin.
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3.4. IDE (INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT)
Parimisht kod mund të shkruajm edhe në tekst editor të ndryshëm, duke u nisur nga
aplikacionet më të thjeshta si Notepad në Windows, deri tek Notepad++ version shumë
më i avansuar i saj, apo Sublime Text, pastaj VIM, Emac e shumë teskt apo file editor
që mund t’i gjejmë të integruara në sisteme operative (Notepad vjen i instaluar në të
gjitha versionet e Windows, VIM, Nano, Emac mund ta gjejmë në distributor të
ndyshëm të Linux tek disa e gatshme e tek të tjerat duhet instaluar, etj). Këto tekst
editor (në disa raste edhe fajll editor) janë zhvilluar ashtu që kanë të integruar disa vegla
të cilat mundësojnë shkrimin e skripteve të gjuhëve të ndryshme për skriptim (HTML,
CSS, XML etj.) apo edhe gjuhë të ndryshme programuese. Programet e tilla zakonisht
nuk preferohen, sidomos kur jemi duke zhvilluar aplikacione në gjuhë të larta
programuese, si Java, C#, C++ etj., sepse do të na nevoiteshin edhe vegla shtesë
përkitazi me gjuhën programuese që jemi duke punuar.
IDE (Integrated Development Environment) është një software e cila ofron në mënyrë të
integruar shkrimin e kodeve të një ose më shumë gjuhëve programuese, përpilimin e
kodit, ekzekutimin, rregullimin, menaxhimin e hierarkisë së fajllëve, plug-ins dhe kode
automatike apo vegla tjera të cilat na ndihmojnë në krijimin sa më të lehtë dhe të
automatizuar të web faqes. Për dallim nga kjo, Framework nuk është software që ka të
integruar këto vegla të cekura më lart, porse ka një koleksion të librarive të ndryshme të
cilat mund të përdoren shumë herë për krijimin sa më të shpejt të ndonjë web faqeje.
Sa i përket llojeve të IDE-ve, ka shumë software të cilat dallojnë për nga veglat që i
ofrojnë në përpilimin e kodit, shkurtesa të ndryshme apo edhe nga shija e zhvilluesit të
aplikacioneve. Sa i përket zhvillimit të web faqeve më të njohurat janë: Adobe
Dreamweaver, Visual Studio Code, Brackets, Atom nga Github, NetBeans, Light Table,
Sublime Text etj. Ka edhe IDE të dedikuara për një gjuhë të caktuar programuese e cila
ofron vegla të posaçme për to, si psh PHP Storm që edhe nga vet emri kuptojmë që
përdoret për të shkruar kod në gjuhën programuese PHP, pastaj PyCharm që përdoret
për Python etj. Mirëpo kjo nuk do të thotë se në to nuk mund të shkruajm edhe HTML
apo CSS e JavaScript.
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3.5. FRONT-END NE WEB DEVELOPMENT
Në procesin e zhvillimit të web faqeve atë mund ta ndajmë në dy faza kryesore: frontend dhe back-end development. Front-end development është pjesa që shihet dhe me të
cilën bashkvepron shfrytëzuesi. Kjo fazë nis duke u bazuar në dizajnin e web faqes,
konstruktohet struktura e web-it me HTML me të gjitha elementet përkatëse, bëhet
stilizimi i këtyre elementeve përmes CSS, pastaj përmes JavaScript mund të shtojmë
animacione të ndryshme apo të bëjmë pjesë të caktuara të web-it të bashkveprojnë me
përdoruesin. Kur zhvilluesit merren kryesisht me njërën pjesë të zhvillimit, atëherë e
marrin edhe titullin “front-end developer” apo “back-end developer” përkitazi. Ndërsa,
kur zhvilluesi i kryen të dyja pjesët e web development do të quhet Full-stack
developer.
Faza tjetër e zhvillimit e quajtur Back-end përbën pjesën funksionale të web-it, së
bashku me hosting-un, databazën dhe CMS paneli përmes së cilës popullohet web faqja
me përmbajtjen të cilën dëshiron ta ketë në web faqe.
Më poshtë i shohim disa nga Front-end framework-ët të cilat kanë koleksione të
ndryshme (Figura 2).

Figura 2. Front-end framework: Stylus, Semantic UI, Bootstrap, Foundation etj
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Kur fillojm procesin e zhvillimit të front-end, vëmendje të posaçme duhet kushtruar që
web faqja jonë – përveç që duhet të jetë funksionale, e pasur me përmbajtjen përkitazi
me qëllimin e web faqes, duhet të ketë edhe një dizajn elegant, të pastër dhe tërheqës
për vizitorin ashtu që t’ua kapur vëmendjen në shikimin e parë të web faqes tonë.
Sa i përket vet dizajnimit të web faqes (apo edhe dizajnime tjera), paketa Adobe kujtojë
që i ka një nga aplikacionet më të përshtatshme dhe më të fuqishme për nga veglat që i
përmban në aplikacionet e tyre. Adobe Dreamweaver, Photoshop dhe Ilustrator janë
kryesisht aplikacionet që përdoren më së shumti. Për këtë projekt kam përzgjedhur të
punojë me Adobe Dreamweaver dhe Photoshop (Error! Reference source not

Figura 3. Adobe Dreamweaver dhe Adobe Phototshop
found.Error! Reference source not found.).
Ka ende shumë aplikacione tjera që përdoren për dizajnim të web faqeve, por lehtësia,
fuqia dhe komoditeti që tëofron Adobe Photoshop është akoma e pakrahasushme.
Adobe Photoshop është një mjet i cili ndihmon të krijosh shabllone për web faqe duke
krijuar çdo element veçmas me detaje deri në pixel-in e fundit. Ajo poashtu mundëson
tashohim pamjen finale të web faqes para se të fillojmë kodimin e saj, duke përdorur
librari dhe elementet të ndryshme, gjithashtu duke i lejuar projektuesit të editon imazhe
dhe duke manipuluar me prerjen, ndryshimin e madhësisë, ngjyrës dhe formës së
fotografive.
Në anën tjetër Adobe Dreamweaver është një vegël/IDE e cila përdoret për të shkruar
kodin e shablloneve të cilave i krijojmë në Photoshop. Dreamweaver është një editor
WYSWYG HTML (what you see is what you get) sepse ka dritaren dhe mund të
shohësh drejtpërdrejt dizajnin e krijuar dhe ndryshimet që i bëjmë nga kodi i shkruar.
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Dreamweaver ka vegla të avansuara dhe është shumë mirë e integruar me programet e
tjera të paketës Adobe (Error! Reference source not found.Error! Reference source
not found.).

Figura 4. Adobe Dreamweaver dhe disa nga veglat e saj
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3.6. HISTORIA E WEB - it
Viti 1994 ishte “Year of the Web” – viti i Web-it, ishte pikerisht viti kur u themelua
World Wide Web Consurtium (W3C) dhe ku vendosën HTML-në si standard për të
ndërtuar web faqet. Nga fundi i këtij viti, WWW kishe 10’000 serverë dhe me mbi 10
milion përdorues. Në vitin 1996 Robin Li zhvilloi RankDex Web makinën e parë
kërkuese, e cila përdorte hyperlink për të bërë matjen e kualitetit të web faqeve duke
paraprirë algoritmin PageRank nga Google. Pastaj Larry Page, Sergey Brin dhe Scott
Hassan zhvilluan makinën kërkuese Google-Search nga viti 1996 – 1997 e cila
eventualisht i çon edhe drejt themelimit të Google si kompani në vitin 1998 nga Page
dhe Brin (Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.).

Figura 5. Historia e WEB - it
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Normat e ulëta të interesit në vitet 1998–99 lehtësuan zhvillimin dhe rritjene kompanive
fillestare. Shumë kompani të cilat filluan si shitës me pakicë në internet, lulëzuan dhe u
bënë mjaft fitimprurëse sepse kuptuan që tregtia në internet dhe koncepti dot-com është
një burim shtesë fitimprurës i të ardhurave. Me ardhjen e Web 2.0 idea e re për mbajtjen
dhe shkëmbimin e të dhënave ad hoc siç janë Weblogs dhe RSS nga viti 2002 e deri tani
web-i u bë i pranishëm gjithkund (Error! Reference source not found.).

Figura 6. WEB - i neper vite

3.7. DATABAZA
Për t’i ruajtur të gjitha fajllat e koduara të web faqes tonë, po ashtu edhe për ruajtjen e
përmbajtjes së web faqes që do të shfaqen (përmbajtja mund të jetë tekst, fotografi,
video etj), patjetër që na duhet një bazë e të dhënave. MS SQL është përzgjedhja më e
shpesht si platformë e databazës për web aplikacionet, e cila bazohet në Windows (duke
përdorur gjuhët programuese .NET ose ASP). Këto gjuhë programuese e bëjnë tejet të
lehtë krijimin e lidhjes mes MS SQL me databazën tonë. Ajo gjithashtu është mjaft e
përdorur për shumë CMS sisteme të popullarizuara. (CMS apo Content Management
System – Sistemi për menaxhimin e përmbajtjes, platforma për administrimin e
përmbajtjes së web faqese).
Madhësia e databazës do të përcaktohet varësisht nga natyra e web faqes, duke u bazuar
në përmbajtjen që do ta ketë. Sa më shumë video, fotografi apo fajlla tjerë që zënë
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hapsirë të madhe në databazë, edhe kapaciteti i saj patjetër që duhet të jetë në
përputhshmëri me përmbajtjen. Pastaj lidhja e tabelave mes vete Brenda databazës, ka
rendësi të veçant në shpejtësinë e qasjes së të dhënave në të si dhe efikasitetin që ka për
të rezultuar në produktin final. Më gjerësisht do ta trajtojmë këtë temë më poshtë kur të
diskutojmë për Hosting-un.
3.7.1. MSSQL
Microsoft SQL (Sequel Query Language) Server është një sistem relativ i menaxhimit
të databazës (RDBMS – Relational Database Management System) i cili përkrah
procesimin e një numri të madh të transaksioneve, biznes inteligjencës (BI) dhe
aplikacioneve analitike në mjediset e teknologjike të korporatave. Microsoft SQL
Server është njëra nga tri database-teknologjite të cilat udhëheqin tregun botëror në
fushën e databazës, krahas Oracle Database dhe DB2 nga IBM [11].
Si softuerë tjerë të ngjashme të RDBMS, edhe Microsoft SQL Server është ndërtuar mbi
gjuhën SQL e cila është gjuhë e standardizuar programuese dhe që përdoret për
menaxhimin e bazës së të dhënave nga administratorët (DBA) apo profesionist tjerë të
IT-së. SQL Server është e lidhur përmes Transact-SQL (T-SQL), një implementim i
SQL-it nga ana e Mikrosoftit duke zgjeruar gjuhën e standardizuar me një bashkësi të
ekstensioneve programore të patentuara nga ana e tyre.
MS SQL me veglat që logjikën që e ka, na e mundëson t’i lidhim tabelat e ndryshme që
do të na nevoiten në ruajtjen dhe manipulimin me të dhëna. Pataj mënyra se si i qasemi
të dhënave, shpejtësia dhe efikasiteti i kryerjes së proceseve apo transaksioneve në
databazë ka rendësi të madhe. Sepse kjo do ta përcaktoj edhe vet efikasitetin e web
faqes tonë, shpejtësia dhe saktësia e ofrimit të përmbajtjes nga databaza e jonë deri tek
shfletuesi i web-it tek vizitori.
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3.8. SERVERAT
Serveri është një super kompjuter i cili mund të gjindet lokalisht në hapsirën tonë, apo
edhe virtualisht ku vet pajisja kompjuterike është pronë e një biznesi tjetër dhe ne e
marrim në shfrytëzim për t’i kryer shërbimet në te për të cilat do të na nevoitej. Për këtë
pikë do të flasim më gjerësisht kur do ta shtjellojmë temën rreth Hosting-ut.
Pra, parimisht serverat janë super kompjuter ku varësisht nga nevoja jonë do t’i
konfigurojmë dhe do të instalojmë sisteme operative apo aplikacione relevante për
shërbimet që do t’i kryejm me të. Në fushën e web teknologjive, serverët do të përdoren
për instalimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave, mail serverit (ofrimin e shërbimit
të e-mailit), apo vegla tjera relevante në fushën tone. Sepse në esencë edhe DNS-at
(Domain Name Service) janë serverë të cilat përdoren në ISP (Internet Service
Provider), pastaj ka serverë që përdoren për një punë të posaçme (dedicated server) si
p.sh. serverë për shtypje të documentëve (printing servers) apo serverë të dedikuar për
lojëra (gaming servers) etj.
Nga ana tjetër, një shërbim i Web Hosting është një lloj shërbimi i Internet hosting-ut i
cili lejon individët, firmat dhe organizatat t’u ofrojnë web faqet e tyre tek visitorët apo
klientët potencial përmes World Wide Web. Në këtë rast bizneset e caktuara i ofrojnë
serverët e tyre në shërbimin e klientëve, duke ju dhënë qasje të plota në konfigurimin e
tyre, instalimin e aplikacioneve a veglave të nevojshme dhe mirëmbajtjen e tyre, krejt
këto duke e mundësuar qasjen nga larg përmes internetit. Përmes kësaj mundësohet
ngritja e web faqes online (lansimi i web faqes në internet) dhe ofrimi i saj pra tek
visitorët.
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3.8.1. Hostimi
Pasi të përfundon faza e kodimit të web faqes si në fazen front-end poashtu edhe në atë
back-end, atëherë për ta lansuar atë online në internet duhet fillimisht t’i ngarkojmë
fajllat tonë (hosting) në një server dhe duhet t’ia vendosim një adresë me emër unik
(domain name) përmes së cilës do ta gjejmë atë në shfletuesit e internetit (Browser).
Pra, pjesa e hostingut ka të bëjë me ngritjen online të web faqes tonë, ku varësisht nga
nevoja që kemi në këtë hosting server do ta paguajm hapsirën e caktuar ku do të ruhen
fajllat tonë të koduara të web faqes (Error! Reference source not found.).

Figura 7. Hostimi

Për ta ngritur web faqen tonë online dhe për ta lansuar atë në internet, na duhet
infrastruktura e nevojshme që na e mundëson një gjë të tillë. Këtë infrastrukturë na e
mundojnë kompanitë të cilat ofrojnë pako të ndryshme për Hosting. Së bashku me
hapsirën për ruajtje të të dhënave të web faqes (kodi i shkruar i web faqes, HTML, CSS,
JavaSript me të gjitha Framework-at dhe libraritë që kemi vendos t’i implementojmë në
web faqe), në pakot Hosting do të na ofrohen edhe infrastruktura me vegla të ndryshme
për menaxhimin, mirëmbajtjen dhe ndryshimin eventual të web faqes tonë.
Një web host ose web hosting service është një bisnes e cila ofron teknologjitë e
nevojshme që nevoiten për ruajtjen e fajllave të web faqeve të cilat u qasemi mëpas në
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internet. Shumica e web hosting kompanive do të kërkojnë nga ne që të kemi domain-in
të rezervuar për të bërë pastaj marrëveshje me ta për web hosting. Mirëpo edhe nëse nuk
keni, këto kompani do t’ju ndihmojnë që ta siguroni një emër të domainit [12].
Disa nga veglat që këto kompani do t’ju ofronin kur bleni web host janë:
3.8.1.1.

Llogari postare elektronike (email account)

Siç e cekëm më lart, për të qenë funksional web faqja jonë duhet ta kemi një
emër domain. Me këtë emër këto kompani ju ofrojnë llogari të email-ave
varësisht nga emri i domainit tuaj. (p.sh. Nëse web faqja jonë do të ishte
www.vjosa.com, atëherë emaili do të ishte emrijuaj@vjosa.com)

3.8.1.2.

Çasje FTP

Vegla FTP na ofron mundësinë për t’i ngarkuar fajllat e koduara të web faqes
tonë nga kompjuteri personal apo laptopi në web serverin e rezervuar për ne.
Përmes kësaj vegle ne kemi çasje në fajllat tonë përmes internetit dhe mund t’i
ndryshojmë ato duke u çasur në web serverin tonë ngado përmes internetit. [13]

3.8.1.3.

WordPress Support

WordPress është një vegël online për të krijuar web faqe. Është një sistem i
fuqishëm për menaxhimin e blogjeve apo përmbajtjes së web faqeve, përmes së
cilës do ta kemi shumë të lehtë krijimin dhe mirëmbajtjen e përmbajtjes së web
faqes tonë. WordPress gjendet në rreth 25% të web faqeve në internet. Shumica
e web hosting kompanive do t’ju njoftojnë në fillim nëse në pakot e tyre
përbajnë edhe përkrahje për web faqe që mirëmbahen me WordPress. Kërkesat
më të thjeshta që ju duhen për ta hostuar web faqen tuaj përmes WordPress-it
janë: PHP version 7 ose më të reja, MySQL version 5.6 ose më të reja. [14]
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4. METODOLOGJIA
Për të realizuar këtë punim janë përdorur disa metoda të cilat kanë kontribuar në studim
më të thelluar dhe më të detajizuar të tëmës që e kemi përzgjedhur. Metoda këto me anë
të të cilave është arritur rezultati aktual. Më konkretisht gjatë këtij studimi janë përdorur
këto metoda:
1. Shfletimi i literaturës – metodë e cila është përdorur që të bëhet i mundur
kërkimi i projekteve, materialit, fakteve, librave dhe hulumtimeve të ngjajshme.
Kjo metodë ka kontribuar në zgjerimin e diapazonit në këtë lami dhe është
arritur niveli i duhur për t’u realizuar ndërtimi i aplikacionit me temë.
2. Implementimi – metodë e cila ka bërë të mundur zhvillimin e aplikacionit me
anë të cilës e përcaktojmë se a kemi arritur rezultatin e dëshiruar.
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5. REZULTATET
Funksionaliteti dhe organizimi i përmbajtjes së web faqes së shpedicionit “Vjosa” është
analizuar dhe menduar qysh në fazat e para të projektit, pra gjatë krijimit të dizajnit të
saj. Krahas dizajnit dhe funksionalitetit të web faqes, vëmendje të posaçme i kemi
kushtuar edhe brandimit (ang. Brand – marka) të shpendicionit “Vjosa”.
Brandimi mund të duket një gjë e thjeshtë mirëpo ai luan një rol të vacant, sidomos në
atë që do t’i ofrojmë klientëve në web faqen e biznesit që e përfaqësojmë. Brandi
(marka) është identiteti i një biznesi që kemi për ta prezantuar duke i dalluar nga
bizneset tjera që mund të jenë në fushën e njejt. Pra, brandimi nuk është thjesht vetëm
një emër por se në brandim përfshihen shumë karakteristika tjera të cilat e përbëjnë atë,
si: emri, terminologjia, dizajni, simboli ose çfarëdo paraqitje tjetër që do ta identifikonte
një biznes a entitet, apo shërbimet që do t’i ofronte të cilat e bëjnë të dallohet me to në
treg.
Brandimi duhet të jetë sa më e thjesht dhe e kuptueshme për klientët, të ketë sa më
shumë efekt në tërheqjen e klientëve potencial, qofshin ato karakteristika si emri i
biznesit, llogo apo slloganet tjera të cilat duhet të jenë sa më të thjeshta dhe te shkurta,
të jenë të kapshme dhe më tërheqëse për klientët. [15]
Kreativiteti dhe inovacioni luajn rol të madh për një ndërmarrës të suksesshëm. Këto dy
karakteristika i përfshijnë atë që një ide apo koncept dikush ka arritur para nesh ta shoh
dhe ta zbatoj duke i përdorur ato në biznese përkatëse, apo në atë se çfarë nuk është
menduar më parë nga askush dhe në atë se ende nuk ka guxuar ta bëj askush deri më
tani. Pra për ta bërë një markë më të përceptueshme nga klietët duhet bërë hulumtime të
shumta, sidomos rreth asaj se si do të dëshironte kompania ta përceptojë klienti i tyre
produktin ose markën e saj.
Gjatë realizimit të këtij punimi është menudar edhe audienca e synuar që kemi për këtë
biznes ose web faqe, që të përmbushen nevojat e klinetit qysh në shikim të parë të
hapjes së web faqes, mënyra e qasjes racionale e përdorur, stili, qasja dhe teksti i
shkruar si dhe mesazhet për të reflektuar te klienti në atë mënyrë që kompania do të
deshirojë.
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Duke marrë parasysh që nuk kemi të bëjmë me një kompani prodhimi, por se një
kompani shërbyese për klientët që kanë nevoja të ndryshme në pregaditjen e
dokumentacionit në pikat doganore a shërbime tjera relevante, e kemi parë se qasje në
web faqen tonë më tepër qasje do të kenë visitorë të një moshe mbi mesatare, kështu që
e kemi krijuar një dizajn ku jemi përpjekur t’i përshtatemi nevojave të tyre, shijes së
tyre, etj.
Logo është pjesa më themelore e një brandimi për çdo biznes të vogël apo të madh.
Prandaj projektimi i logos është një nga gjërat më të mundimshme dhe e vështirë për ta
realizuar prej idesë në rezultatin final të saj. Në shumicën e rasteve kur dizajnohet një
logo merret parasysh emri i markës, pastaj duhet të kemi parasysh që logo të bëhet sa
më e thjesht që mundet duke e bërë më të kapshme për vizitorin. Në shikimin e parë që i
bëhet logos ne njihemi me eksiztencën e një biznesi dhe natyrën e atij biznesi, ku bëhet
dhe dallimi i kompanive të njejtës industri. Ne kemi menduar se një logo për
shpedicionin “VJOSA” duhet të jetë në përputhëshmeri me web faqen tonë dhe me
natyrën serioze që ka kjo kompani, prandaj dizajni i’u është bërë me ngjyra më të lehta
për syrin dhe një font të veçantë që e dallon nga tjera logot. (Figura 8)

Figura 8. Logo

Duke marrë parasysh natyrën e kompanisë që e prezantojna ku ka të bëjë me
dokumentacionet e doganës, ne kemi menduar se duhet të bëhet një brandim me gjërat
që më shumë nevojiten në zyret e çdo kompanije që na viziton. Lapsat, stilolapsat,
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kartëvizitat, fletushkat për informatat e kompanisë janë të domosdoshme që të jenë në
zyret tona. (Figura 9)

Figura 9. Brendimi

Kartëvizitat janë më të perdorura dhe më të lehta për të shpërndarë informatat e
nevojshme të kompanisë. Pasiqë kartëvizitat janë pjesë e prezentimit të biznesit, janë të
rëndesishme për të bërë përshtypjen e parë tek klienti. (Figura 10)

Figura 10. Kartëvizita
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Figura 11. Header

Nisur nga standardet e përgjitshme që përdoren në web faqe të zakonshme, në pjesën e
Header-it (Figura 11) është e-mail dhe numri i kontaktit në njërën anë dhe search-bar
në anën tjetër, pastaj nën to është vendosur llogoja e faqes, duke vazhduar më pas me
linqet të cilat të dërgojnë në faqet tjera brenda web faqes tonë (Shërbimet, Dokumentet,
Kontakti). Përveç ndarjes së DIV-it në raport me elementet që gjenden në të, si dhe
stilizimit të tyre përmes CSS, nuk ka ndonjë skriptim apo efekt që është përdorur në
këtë pjesë.

Figura 12. Banner
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Duke qenë se kontakti i parë i klientit me web faqen tonë do të jetë pjesa qendrore e saj,
në DIV klasën që e kemi emruar banner (Figura 12) është vendosur një informacion i
shkurtër dhe përmbledhës i shpedicionit “Vjosa” e cila do ta njoftojë vizitorin për
shërbimet që i ofron biznesi, efikasitetin dhe korrektësinë e tyre etj.
Meqë dizajni i bukur do ta tërheqë më tepër vizitorin, më shumë se gjysmën e hapsirës e
kam rezervuar për një foto-dizajn e cila grafikisht dhe në pika të shkurta e ilustron
natyrën e punës së shpedicionit.
Duke vazhduar pastaj në anën e djatht me përshkrimin tekstual të asaj se çka ofron
shpedicioni “Vjosa”. Edhe këtu përveç ndarjes së DIV-it bazuar në elementet që i
përmban dhe stilizimit të tyre përmes CSS, nuk është përdorur ndonjë vegël tjetër.

Figura 13. Slide
Pjesa në vazhdim ku shihet një efekt – slide (Error! Reference source not found.) që
automatikisht lëviz në të majt si dhe dy shigjeta në anët e kundërta të cilat përdoren për
lëvizje manuale varësisht cilën anë të tyre e klikojmë, e kemi parapa që të vendosen
informacione në formë titujsh eksluziv të cilat po ashtu kanë për qëllim informimin e
vizitorit. Këtu është përdorur një plug-in që është shkruar me JQuery dhe natyrisht është
bazuar në libraritë e saj (linqet e libraries) në fjalë janë inkuadruar në pjesën Head të

Figura 14. Informatat
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trupit të HTML-së.
Pjesa e fundit e realisht është një përmbledhje artikujsh të cilat kanë përmbajtje më të
detajuar për sa i përket punës së shpedicionit dhe zgjidhjet që ky biznes i ofron në raste
të caktuara. Me që artikujt janë paraqitur në mënyrë statike dhe nuk ka ndonjë efekt apo
animacion, edhe këtu janë përdor vetëm elementet e HTML për definim të tyre, ofrohet
linku përkatës e cila do ta drejtoi vizitorin tek artikulli që e zgjedh për ta lexuar, si dhe
stilizimi i tyre përmes CSS (Error! Reference source not found.).

Figura 15. Footer

Në pjesën e Footer-it (Figura 15), ku shihet edhe sipas dizajnit që ka një ngjyrë më të
errët duke e dalluar nga artikujt tjerë në web faqe, në këtë pjesë zakonisht ofrohen
informata administrative rreth biznesit, si vendëndodhja e lokalit, orari i punës,
mundësia e kontaktimit nga web faqja si dhe linqe tjera që mund t’i ofrojmë nëse rritet
përmbajtja e web faqes duke i listuar artikujt më të lexuar, apo ato më të rejat e kështu
me radh.
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6. PËRFUNDIM
Zhvillimi i hovshëm teknologjik si dhe prezenca online i përdoruesëve të internetit në
forma të ndryshme (përdorimi i rrjetet sociale, web aplikacionet, e-commerce etj.,
përmes pajisjeve kompjuterike – PC/Laptop, tabletë apo smartphone) a shtresa të
ndryshme përdoruesish qofshin ata privat apo biznese, e kanë imponuar zhvillimin e
web faqeve dhe web aplikacioneve edhe më shumë. Ani pse përdorimi i internetit dhe
web faqeve është poaq e vjetër sa edhe vet koncepti i përdorimit të kompjuterave
personal, prapseprap përdorimi i tyre vetëm sa është shtuar si dhe mënyra e krijimit,
mirëmbajtjes dhe e përdorimit të tyre është avancuar tejet shumë.
Në këtë material përmbledhës e kemi shqyrtuar edhe një historik të shkurtër se si ka
ardhur deri tek krijimi i web faqeve, ndarja e procesit të zhvillimit të tyre në back-end
dhe front-end, ku back-end është pjesa funksionale e web faqeve, logjika e përdorimit të
saj, CMS ndërfaqja (interface) etj. Ndërsa në front-end përfshihet dizajni apo vet dukja
e web faqes, renditja e komponenteve (tekstit, textbox-ave, ndarja e kategorive/linkat,
fotografitë, videot etj.), përdorimi i ngjyrave dhe animacioneve, si dhe kodimi i tyre
fillimisht përmes gjuhës HTML, stilizimi i komponenteve përmes CSS, animacionet
dhe ndërtimi i bashkëveprimit të web-it me përdoruesin që e mundëson JavaScript-i e
kështu me radh. Pastaj i pam se si definohen dhe si përdoren këto gjuhë programuese,
veglat dhe libraritë që i ofrojnë ato shfrytëzuesit të tyre për përdorim sa më të lehtë dhe
më praktik. U shqyrtuan gjithashtu aplikacionet të cilat përdoren për të shkruar dhe
mirëmbajtur kodin, të quajtura IDE (Integrated Development Evnironment).
Përdorimi i internetit është bërë një praktikë e pandashme e përditshmërisë tonë.
Njohuritë rreth përdorimit të veglave për zhvillim të web faqeve a web aplikacioneve do
të ishte një shkathtësi shumë e favorshme, meqë për këtë fushë e IT-së janë rritur
kërkesat e punëdhënësve si dhe të punuarit në fushën e zhvillimit të web-it nuk të
kufizon as gjeografikisht, gjë që e bën edhe më të favorshme të mësuarit rreth saj.
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